God uses preach ing to influence re ligio u s life: a homiletic key to p reach ing. T h a t e v e ry liste n e r should make a commitment in real life , is the acid te st fo r the power of tru e p re a ch in g . (16) (17) (18) (19) . What is the key to preaching -486-of th is kind?
An a na lysis of fo u r B ib lica l sermons has shown th a t the web of a key to pow erful preach ing co nsists o f at least fiv e points:
1. T he p re a ch er must be co g n isa n t of the fa c t that God has e n tru s te d him with His Word AND his c h u rc h . He must th e refore see to it th a t he is aware of the situation of the congregation so as to be able to preach the Gospel to s u it the re a litie s of th e ir live s.
2. In the concrete situation of real life , e v e ry person has his or h er own liv in g faith which determ ines his w orship of God. A tru e sermon m ust, to be re le v a n t and pow erfu l, adress th is fa ith .
3. T o be relev a n t, a sermon must speak in term s called from the common s to c k -in -tra d e language of the congregation. 4 . B y th us pre a ch ing a cco rd in g to the situ ation of the co n g re gation in real life , the people m ust be b ro u g h t before th e liv in g
God who speaks to them th rou g h His Word so th a t th e y may know Him, th e T riu n e G od, and to commit them selves to the s e rv ice o f H is honour.
5.
T ru e p re a ch in g alw ays com prises an inescapable ca ll to o b ed i ence. T he s o v e re ig n ty o f God, salvation b y C h r is t and re b irth th rou g h the H o ly S p ir it e n su re th a t G od's own c h ild re n w ill c e rta in ly make the r ig h t commitment.
-487- alvermoë (G reijdanu s, 1933:90) van God is waarteenoor geen n e u tra lite it moontlik is nie, want d it is God in aksie (v g l. A lfo rd II, 1871:318). Die krag van God is dus wesenseie aan h ierdie p re d ik in g .
DIE KR A G VAN DIE WOORD IN DIE PRED IKING Tussen die Woord as p re d ik in g en die Woord in die p re d ik in g is daar die
v e rs k il: die eerste is reg stre e kse praat van God d e u r sy openbaringsdiensknegte; h ie rd ie p re d ik in g is self kanon en is dus nie toetsbaar nie. Ons p re d ik in g daarinteen is v e rk la rin g van die p re d ik in g as openbaring en daarom toetsbaar. T ussen die op e n b a rin gsp re d ikin g en die v e rkla re n d e p re d ik in g is dus nie 'n gelykaanteken te plaas nie.
Deur die S k rifle s in g is God aan die w oord, maar ons p re d ik in g moet God aan die woord laat kom (1 Pet 4:11) voordat d it die k rag van die Woord d ra , want ons p re d ik in g is te g e ly k e rty d a fh a n k lik van die krag van die H eilige Gees (2 Tim 1:7). Die beste teologiese b egron din g help nie die p re d ik e r as die Gees Horn o n ttre k nie (1 T ess 1:5; v g l. Bohren, 1974:66 Geloof is immers nie 'n enkele afgehandelde daad nie, d it is nooit staties nie, maar is 'n voo rd uren de onvoltooide werksaam heid. Geloof word gew oonlik u itg e d ru k in 'n praesens p artisip iu m of 'n ingressiew e aoristu s.
Geloof moet groei (E f 4: 13-16). is , bepaal die effektiew e w e rkin g van die reëls. Met die regte sleutel maar sonder die Gees, w e rk 'n p re ek ni V e rsk e ie herm eneutiese sle u tels is al aangedui en met groo t v ru g in die p re d ik in g g e b ru ik . Die gevaar is dat 'n slegs hermeneutiese sleutel die preek le sin g a g tig kan maak sonder dat die swaard van die Woord in die lewe in sn y , tussen murg en been in.
As voorbeeld van 'n herm eneutiese sleutel kan die van in d ik a tie f, im peratief en belofte dien (v g l. Floor, 1974:19; Coetzee, 1985:17) .
H ie rdie sleutel is u itge brei met "G odsopen baring" en "telos" (Van der Walt, 1985:48,60) -491-
In al h ie rd ie on derskeie "sle u te ls" is daar homiletiese elemente en elkeen beklemtoon sake van w esentlike belang v ir die p re d ik in g . Maar 'n homiletiese sleutel het ons nog nie.
'N H O M ILETIESE S LE U T E L UIT DIE SKR IF
Die klag wat die meeste in die ke rk van ons t.yd gehoor w ord, is teen In p ra ktiese o n d e rrig aan teologiese studente oor preekan alise, het m ettertyd ' n patroon na vore getree en daarmee saam 'n oo rtu ig in g dat die S k r if 'n sleutel v ir die p re d ik in g gee om met krag in die geloofslewe in te w erk. Die S k r if is ook h ierin die kenbron v ir die 'Homiletiek.
Uit die ondersoek het g eb lyk dat 'n du id e lik e sle u te lb a a rd ' na vore kom.
In h ierd ie sleutelbaard is v y f punte onderskei wat saam 'n homiletiese 
ILLUSTRASIE VAN DIE SLEU T ELB A A R D

S KR IFG ED EELTES
Die sleu telb aard word in v ie r gedeeltes van die S k r if aangetoon en v e rd u id e lik . Daar word getrag om binne perke van die ruim te van h ierdie a rtik e l tog so 'n groot moontlike verske id en h e id van preeksoorte te b e trek om aan h ie rd ie homiletiese sleutel die grootste m oontlike geldigheid te gee.
V ie r p reke u it die S k r if word g e b ru ik . Areopagiete is 'n tip ie se voorbeeld van sy p re d ik in g aan die heidene (v g l. Floor, 1979:65e. v . ; Williams, 1965:127) .
Die eerste d rie voorbeelde word in 'n samevattende skematiese weergawe aangebied om so bondig moontlik tog 'n d u id e lik e beeld en verantw oording van die sleutel te bied. Handelinge 17:16-34 w ord b re ë r uitgew erk.
.2 P A U LU S PR EEK V IR DIE A R E O P A G IE T E : H AN D ELIN G E 17:16-34
Die b e la n grike optrede van Paulus voor die Areopagus kan in d rie stadia ingedeel word.
V e rs 16-21 beskryw e die situasie;
V ers 22-31 beskryw e die preek;
V e rs 32-34 beskryw e die keuses.
Die situasie
Die situ a sie en die mense daarin b etro kke word baie d u id e lik geteken de u rda t Atene beskryw e word as "vol afgodsbeelde"; hoe vol b ly k uit die fe it dat Paulus, wat in T a rsu s gebore is en gewoond was aan die G rieks-R om ein se heidendom, baie verontw aardig ("vehem ent" -B la iklo ck , 1961:144) was. G e v o lg lik tree hy nie net in die sinagoge op nie, maar praat ook daag liks met v e rb yg a n g ers op die m ark. Hy maak dus g eb ru ik van wat in Atene bekend is as die Sokratiese metode (P a ck e r, 1966:145;
B la ik lo ck , 1961:17 -"the stro llin g p h ilo so p h e r"). Sodoende kom hy ook op die m ark, wat die w e rk te rre in van die w ysgere in Atene is. Daarom neem die E p ik u re ë rs en Stoïsyne aksie en s try ("d eb a ttee r"-G rosheide, 1948:131) met hom. Die debat gaan oor "Jesus en sy opstanding" (v .1 8 ).
H ierdie "nuwe le e r" p rik k e l hulle Ateense temperament wat bo alles graag "iets nuu ts" wil hoor of sê (v .21 
Termlnologie
Paulus s lu it aan by die term inologie van die G rie k se w ysbegeerte. Die a an slu itin g geskied in so 'n mate dat sommige eksegete die A reopagus- -498-
S A M E V A T T E N D E SKEM A T IES E WEERGAWE.
-499- V y f punte van 'n homiletiese sleutelbaard word v ervo lg e n s bespreek.
G. 'N HOMILETIESE S LE U T E L VIR PREKE
PUNTE VAN 'N HOMILETIESE S LEU TELB A A R D
Betrokkenheid in 'n werklikheid
Wanneer 'n preek hoofsaaklik 'n uiteensetting van die oo rsp ro n k lik e situ asie en die betrokkenheid van die mense in die situ a sie is, e rvaa r die h uidig e hoorders in hulle eie situ asie die preek nie-belangw ekkend en sonder appêl, soos 'n ab stra kte le sin g . Om die le sin g a g tig h eid , appêlloosheid en a b stra kth e id te probeer oorkom d eu r enkele konkrete toepassings te maak, kom meestal nie v e rd e r nie as veralgem enings w aarby die "e k" van die hoorder, binne eie le w ensw erklikh eid, buite Getz, 1980:12-159; Admas, 1982:34-41; Louw, 1987:71-93) , behoort g eb ru ik te word om 'n gemeente se lew ensw erklikhede vas te stel.
Om die Woord in die w erklikh e id in te preek, vra moed, heilige moedwat 'n p re d ik e r net op sy knieë k ry -om uit die ve ilig h eid van die a b stra kte ('n lesing oor die eksegese) in die risk a n te van die konkrete in te stap en van eksegese 'n preek te maak -betroubaar, in die sekerheid: ek is van C h ris tu s en van God (1 Ko r 4:1 -5 ).
.2 .2 . Die werkende geloof in die kon krete situasie
Die geloofspanning of geloofsagterstand of geloofsgebrek of die behoefte aan geloofsbevestiging in die mense b in n e -in die situ a sie moet onderken word. As d it nie gedoen word nie, woel 'n preek m aklik vas in die sp in nerak van blote dogmatiek of van situ a sie -e tie k en moralisme. Die leer wat antwoord gee op die mens se geloofsvrae en geloofsgedrag, moet vasgestel word, want dan kan die Woord met krag die mens bin nedring tot in sy verantw oordelike b e slissin g . D eur die leer wat w e rk lik in 'n mens lewe, word hy in sy omgang met God beweeg. Want 'n mens se lewende geloofsleer is sy bewuste omgang met God. En omgekeerd: wat w e rk lik in 'n mens in sy omgang met God lewe, d it is sy geloof. 'n Mens se geloofsleer staan nie êrens neergeskryw e en word nie uit die kop geleer nie. Hoewel 'n lewende geloofslewe op so 'n objektiewe belydenis kan beru s, moet ' n preek 'n mens in sy eie geloofsleer met die Woord aanspreek sodat hy die krag daarvan e rvaa r. So nie is 'n preek a bstra k, nie-belangw ekkende, 'n eksegetiese (of erge r: 'n ku ltu u rh isto rie se ) lesing en sonder veel tre fk ra g . Elkeen van die S k rifp re k e se tre fk ra g het gelê in die regte leer oor God wat in die bepaalde situ asie as k o rre k tie f of bevestiging van eie geloofslewe v e rko n dig is. 'n Preek moet mense bekeer "from need to obedience, from s a tisfy in g themselves to being at G od's disposal . . . I believe that until the call to obedience is heard and heeded we shall be le ft with the disillusionm ent that cheap grace always b rin g s in its tra in " (Smail, 1980:203) . "T h e re is no d iv in e decree that is not worked out at some point by the S p irit in terms of actual human e xp e rie n ce ." (Smail, 1980:85.) H ierdie punt in die sleutelbaard berus op die u itv e rk ie sin g d e u r God, die regverdigm aking deur C h ris tu s en die weergeboorte de u r die Heilige 
SLO T
Die Heilige Gees is geheel en al on a fh a n klik van 'n p re d ik e r (vg l.
C a lv y n , 1988:221, 223). Die omgekeerde is nooit waar nie; inteendeel, die p re d ik e r is geheel en al a fh a n k lik van die H eilige Gees. Die on afhan klikheid van die Gees en die a fh a n klikh e id van die p re d ik e r b rin g mee dat 'n preek ondanks swakheid en gebreke nog die v ru g van die Gees kan v o o rtb rin g -die nogtan s-d esnieteenstaan de-vrug van die Gees. -508-
